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Arts/ Lettere en Wysbegeerte (Dept. Bantu 
Languages/Bantoetale)
The Forms, Contents and Techniques o f Tradi­
tional Literature in Southern Sotho.
English.
The main object of this study is to try and give a brief resume of 
traditional literature in Southern Sotho. Although not a detailed 
study of each genre the forms, contents and techniques of the main 
genres will be dealt with in some detail in order to best arrive at 
their value and social significance.
Ditshomo is a term used to include a variety of stories such as 
myths, legends, fables, folk-tales and recent stories. Myths are 
answers to certain basic questions. These answers are a progressive 
revelation of the nation’s mind and character. There are myths that 
deal with the origin of death, marriage and how certain foodstuffs 
come to be generally accepted; romantic myths dealing with human 
nature, as in the stories dealing with Masilo and Bulane. Of legen­
dary figures the boy-hero Senkatana and the man-eater Dimo are 
very popular. In fables animals speak and behave like human beings. 
Human actions and passions are attributed to them for purposes 
of moral instruction. Mmutlanyana (the clever little hare) is perhaps 
the cleverest character. Folk-tales are popular inventions of the 
story-teller. A great variety of stories are found in this category. 
From these stories emerge inter alia that the idea of death as an 
end to life never existed amongst the Sotho. To the Sotho mind 
life is endless and indestructible, therefore the heart of a victim 
of murder assumes the form of a living bird that goes off to report 
the murderer, and so on. Ditshomo are narrated in a particular 
manner, sometimes including little songs. Characteristic is further 
the use of Nguni words and unusual syntactical constructions.
Dilotho (riddles) are a test of wit in which one member quizes 
another by providing him with an obscure yet accurate clue in the 
form of the intended object. They are a game but contain a grain 
of truth in that they are based on something that actually exists.
Often there is a close connection between the riddle and the 
proverb.
The main value and function of the riddle is to provide enter­
tainment to children. In range and scope Southern Sotho riddles 
cover the entire community and its customs.
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Riddles are asked and answered in set phrases which may be 
modified when the game is already in progress. Apart from the 
ordinary riddles, there are lengthy ones known as conundrums.
Maele (Idioms and Proverbs). The proverb is a pithy sentence 
with a general bearing on life and expresses some homely truth 
or a moral lesson. Proverbs have certain basic characteristics such 
as a fixed form; they are didactic; they are figurative; they employ 
various structural forms (contrast, parallelism, rhythm, alliteration, 
balance), idioms in Southern Sotho tend to be confused with pro­
verbs. They are characteristic indigenous expressions whose meaning 
cannot be deduced or inferred from the knowledge of individual 
words. Idioms are changeable in form and are based on a predicate 
connected with a particular verb stem often associated with a large 
number of idioms.
The wit, humor and observations of the Sotho are evidenced 
by his riddles, idioms and proverbs. The ancients speak directly to 
their descendants, counselling and teaching them from their own 
experiences in life.
Dipina (songs) constitute the lyric and dramatic poetry of the 
Southern Sotho. There are a great variety of songs which fall in two 
main categories, viz. action songs and ceremonial songs. The 
former include songs sung at work and dance songs. Ceremonial 
songs fall in three main types, the mokorotlo, a war song for men 
only; kodi-ya-malla, the dirge or lamentation usually sung by women 
only, and the thapelo or prayer. There are also the dikoma, secret 
songs sung by boys undergoing circumcision. Dikoma are couched 
in secret language with a secret vocabulary and concords. They 
were mainly intended for instruction on the virtues of communal 
life and on the traditional lore of their people. They also teach 
historical excerpts. From these appear that the Sotho came from 
the North, wandered from place to place being subjected to per­
secution; crossed the makwa mafubedu (red sea) and matsha a 
maholo (great lakes) until they crossed the Lekwa (Vaal river).
They were also taught the miracle of a virgin who conceived 
without meeting a man, and other phenomena which although seem 
to reflect missionary influence is not borne out by fact.
Dithoko (praises) constitute the highest water mark of Southern 
Sotho traditional poetry. They fall into three types, those of boy 
initiates; those of animals and divining bones and those of kings 
and warriors. The praises of kings and warriors constitute an authen­
tic record of past events in the history of people who could neither 
read nor write. Because they were meant to be heard, thought is 
basic to them. Independent thoughts follow one another without 
any due consideration as to their meaningful sequence or agreement. 
The lines of a stanza are usually related by parallelism and rhythm. 
The poet does not depend on rhyme and meter but on balance of 
thought. Structural patterns such as chiasmus or parataxis, repeti­
tion and inverted word-order are found.
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Conclusions
Southern Sotho literature is divisible into two main sections, 
namely prose and poetry. Prose includes a variety of stories as well 
as riddles and proverbs. Poetry is made up of songs, i.e. action and 
ceremonial, and of praises.
Literature, oral or written, is a reliable source and record of the 
pulse of the community with which it deals and whose creative 
output it is. It reflects its national thoughts and feelings, its culture 
and customs, as well as its general outlook on life. Basically it 
deals with life’s problems as they are.
A plea is made to African intellectuals, as people in the culture, 
who can penetrate African life in a way no outsider can ever do, 
to collect as much as possible of the traditional lore. The African 
must take his rightful place in the search for and scientific analysis 
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The intention with this aspect of the thesis is to highlight briefly, 
from about 1800 to 1960, efforts that helped produce the current 
orthography of Tswana.
The first 25 years are characterised by sporadic travellers’ 
word-lists, whose spelling provides us with interesting beginnings in 
comparison with what spelling systems followed and what obtains 
today. We may instance here Lichtenstein’s Beetjuans, Campbell’s 
Bootchuana in comparison with Bechuana and Bochuana later, for 
the Tswana people and the land of the Tswana respectively. In 
1824 already, Burchell writes Sichuana. We notice the development 
of the /e/ phoneme (phon. i) from ee to i, and that of the aspirated 
prepalatal affricate from tj to tch and to ch finally. These were all 
sincere efforts to record Tswana speech sounds, and they account 
for many of our present-day divergent representations of the same 
sound.
In 1816, with the advent of Rev. Robert Moffat, we note the 
beginning of missionary enterprise among the Tswana, and with this 
the beginning of a prodigious drive to record the language. The 
first school came in 1825, the Gospel according to St. Luke in 1830, 
the New Testament in 1840, the Old Testament in 1857. The /e/ 
phoneme now reaches a further stage when Moffat writes Sechuana 
and not Sichuana as Burchell did. The prepalatal affricate now takes 
the form c, as in Kholagane enca (New Testament: Moffat). The 
voiced explosive is represented with an r in Morimo (God), and 
rumela (believe). At this stage there is an orthography in which 
every speech sound is represented.
Efforts to produce grammars followed. We have in mind 
Grammar o f the Bechuana Language by Rev. James Archbell, and the 
Etudes sur la langue Sechuana of the Rev. Eugene Casalis, in 1837 
and 1841 respectively. Tone-marking is quite a consideration, as 
first emphasized by Burchell. Further literature follows from mis-
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sionaries, e.g. Brown and Crisp. Crisp’s grammar is important for 
its alphabet, excluding totally the /h/ phoneme except for using this 
symbol for aspiration. Brown’s dictionary on the contrary excludes 
/f/ and employs the /h/ phoneme right through. Serious dialectal 
emulation was to follow, and continues to date between users of /  
and users of h in the same environment.
In 1910 an orthography is produced. Tone-marking is featured. 
We find h in place of present-day r in diha for instance, y  for the 
prepalatal semi-vowel as well as for the voiced prepalatal affricate. 
Plaatjie criticises this in his 1929 translation of Shakespear’s Comedy 
of Errors, introducing a j  as distinct from a y.
The sh, c, ch, of 1910 are replaced in the 1937 orthography by 
s, ts and tsh respectively.
Some orthographies were based on a dialect, thus virtually 
challenging workers on other dialects to produce their own. The 
1937 orthography picked sounds for inclusion in, and exclusion 
from the written language. Tacitly, certain dialects, quite articulate 
in the field of current literature, were being excluded, making it 
easy for this effort to be construed as sectional.
The answer came in the years 1947 to 1962, when the Transvaal 
Education Department, and later the Bantu Education Department 
exerted serious efforts to unify not only the orthography of Tswana, 
but that of all three Sotho languages. Provision was made for the 
representation of all Sotho sounds, and of like ones by like symbols. 
Writers of this period rightly used the sounds of any dialect, or 
dialect cluster, or alternated the sounds of all dialects spoken and/or 
written in the same book. In the meantime there were population 
shifts, into as well as out of urban areas, dialectal patterns being 
conveyed out of their traditional boundaries. The present position 
is seen as one in which dialectal boundaries are no more, and 
dialectal patterns are distributed all but discriminately. Dialects 
in the true sense may be found where reduction to writing lags 
behind as in Kgalagadi, Ngologa, etc.
The spoken language
From the above facts it is understandable that in our collection 
of speech patterns, we viewed these simply as variant material of 
Tswana, without attaching them to tribes or areas. They are no 
longer thus attached.
The written language
The literature examiner divides readily into centralist and sec- 
tionalist orthographies. The first is an orthography wherein it is 
attempted to employ all possible variant sounds, to satisfy all 
dialectal inclinations possible. It allows of a great measure of in­
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consistency with oneself since a word figures in different forms in the 
same book. The latter attempts to employ the patterns of a section 
(dialect or cluster) of Tswana. The sectionalist orthographies, simply 
because of the shifts of dialectal patterns in correspondence with 
shifts of populations, show strong centralist tendencies. See 4.9. 
It is clear that the language must be standardised, and not a section 
of it. And the Tswana themselves demand standardisation of 
Tswana (1.56-1.59), since they cannot point to a pure or eminent 
dialect to be adopted as basis of standardisation. They have no 
paramountcy, and must pool their heritages.
B. Recommendations
1. Our conclusion is that a Selectivist orthography be attempted.
2. It is contended that an author must be consistent with himself 
first, and authors consistent with one another.
3. Application of the principles of orthography of the Institute of 
African Languages and Cultures is urged, and in that spirit 
unnecessary alternants opposed.
4. Word-division offers serious current writing problems. Since 
the problem of word-identification and parts of speech in 
disjunctive languages is not yet solved, we do not enter upon a 
discussion of word-division beyond supporting disjunctive 
writing as heretofore in the meantime.
5. A discussion of all alternants encountered in speech and in 
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Commerce and Administration/Handci en 
Administrasie (Dept. Business Economics/Be- 
dryfsekonomie)
Die uitvoering van die kommersiële funksie in 
drie plattelandse verbruikerskooperasies
Afrikaans
Verbruikerskooperasies in Suid-Afrika, soos in die res van die 
wêreld, vervul ’n rol as een van die groot groep kleinhandelsinstel- 
lings wat goedere aan die verbruikerspubliek verskaf. Alhoewel die 
basiese fislosofie en benadering van die verbruikerskooperasie ver- 
skil van die van ander ondernemings wat op dieselfde terrein werk- 
saam is moet die verbruikerskooperasie, om sy bestaan te regverdig, 
so efifektief en doeltreffend moontlik funksioneer. Daarom moet die 
verbruikerskooperasie die moderne besigheidsmetodes en -tegnieke 
in aanmerking neem. Die doel van dié vcrhandeling is om die aan- 
koops- en verkoopsmetodes en -beleid soos toegepas deur drie ver­
bruikerskooperasies (Die Nylstroomse Handelshuis — Nylstroom, 
Die Bosveldse Winkel — Potgietersrus, en die Voortrekkerwinkels — 
Bethal) te ontleed om vas te stel of hulle die moderne kleinhandels- 
benadering handhaaf, naamlik om doeltreffendheid, en dus die ver- 
skil tussen inset („input”) of afset („output”), te verhoog.
Die studie benadruk dus in hoofstuk I die kenmerke van ’n 
verbruikerskooperasie. Verder, omdat dit vir die verbruikerskoope­
rasie in die uitvoering van sy kleinhandelsfunksie noodsaaklik is 
om die mentaliteit van die verbruiker, die risiko en koste by die 
besit van voorraad, en die fmansiële verhoudings (rentabiliteit, likwi- 
diteit en solvabiliteit), in aanmerking te neem, word hierdie aspekte 
vervolgens behandel.
In hoofstuk II word ’n situasie-ontleding van die drie verbrui­
kerskooperasies gegee wat beperk is tot ’n kort historiese oorsig, 
’n saaklike beskrywing van die spesiale kenmerke van die omgewings 
en ’n evaluasie van die drie verbruikerskooperasies.
In hoofstuk III word die prysbeleid en prysbepalingsmetodes 
van die betrokke verbruikerskooperasies ontleed.
Hoofstuk IV handel oor die basies onpersoonlike metodes van 
afsetbevordering. Die vernaamste verkoopsmetodes in die klein-
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handel en die van die drie verbruikerskodperasies word in hoofstuk 
V ontleed. Die drie elemente van persoonlike verkope in die klein- 
handel, wat ook in die drie verbruikerskodperasies toegepas word, 
naamlik die verkoopsklerk, die kliënte en die voorraad word be- 
handel.
In hoofstuk VI word die kleinhandelsdienste soos kredietbeleid, 
aflewering van goedere, werkswinkelgeriewe en die behandeiing van 
klagtes wat deur die drie verbruikerskodperasies aangebied word, 
ontleed. Die aankoopsbeleid en metodes van aankope van die drie 
verbruikerskodperasies word in hoofstuk VII behandel.
Hoofstuk VIII behandel die belangrikheid van die voorraad- 
omsetsnelheid; die doel van ’n voorraadkontrolestelsel en die 
basiese elemente van ’n voorraadkontrolestelsel, asook die ver- 
naamste voorraadkontrolestelsels wat in die kleinhandel aangetref 
word. Daarna word behandel die voorraadkontrolestelsels wat by 
die drie verbruikerskodperasies aangetref word en ’n evaluasie van 
elk en moontlike metodes om die voorraadkontrolestelsels te ver- 
beter word gegee.
Hoofstuk IX toon die finansiële resultate wat deur die drie 
verbruikerskodperasies by die uitvoering van hulle kommersiële 
beleid van aankoop en verkoop bereik is. As doeltreflendheid- 
standaard van bestuur geld hier slegs die verhouding van die be- 
dryfsresultate wat aandui in waiter mate die drie verbruikers­
kodperasies winsgewend is en die verhouding wat die ewewig van die 
kooperasies, soos in die geval van enige besigheid, aandui.
Hoofstuk X is ’n abstrahering van die redes vir sukses van die 
drie verbruikerskodperasies, waarna die redes vir sukses tot enkele 
sinne gereduseer word. Die vernaamste gevolgtrekking kan soos 
volg saamgevat word:
Die lede-as-kliënte is bewus van die feit dat die betrokke ver­
bruikerskodperasies tot hulle persoonlike voordeel opgerig is. Die 
lede dwing as’t ware die verbruikerskodperasies deur hulle per­
soonlike belangstelling en aktiewe optrede, ook by die verkiesing 
van direkteure, om aan die kleinhandelsdienste waarvoor daar ’n 
aanvraag bestaan, te voldoen.
Die basis van die prysbeleid by al drie verbruikerskodperasies 
is sonder die minste twyfel die faktore wat meewerk tot nie-prys- 
konkurrensie in die kleinhandel, terwyl die mentaliteit van die ver- 
bruiker noodgedwonge in aanmerking geneem word. Die uitstal- 
lings in die vensters en in die winkel is ook by die jongste gebruike 
wat in die kleinhandel aangetref word, aangepas. Veral by die uit- 
stallings in die winkels het die drie verbruikerskodperasies die afge- 
lope dekade radikaal verander. Koop bly altyd vir ’n kliënt ’n 
moeilike taak en die korrekte uitstallings is reeds ’n doeltreffende 
hulpmiddel. Die drie verbruikerskodperasies gaan egter verder deur
8
die kliënte te help by die selfhelp- en uitsoekdepartemente deur ook 
toonbankdiens te lewer. Die verskaffing van kredietfasiliteite, die 
feit dat telefoonbestellings by alle departemente geneem word, die 
uitstuur van goedere op sig, en die werkswinkel- en afleweringsdien- 
ste is volkome rasioneel vir die verbruikerskooperasies, want die 
lede word koste en moeite bespaar en hulle inkope word vergemak- 
lik.
Die drie betrokke verbruikerskooperasies poog nie slegs om 
goeie kwaliteit voorraad aan te bied nie maar probeer ook ’n goeie 
verskeidenheid aan te hou. Die verskeidenheid is egter aangepas by 
die omgewing van elke kooperasie sodat ’n redelike voorraadomset- 
snelheid gehandhaaf kan word en die lede kan wcet dat die voorraad 
vars en die nuutste is wat op die kleinhandelsmark aangebied word.
Die onderverdeling van die drie verbruikerskooperasies in ver- 
skillende departemente werk nie slegs doeltreffende verkope in die 
hand nie, maar ook spesialisasie van aankope. Die voorraadkontro- 
lestelsels van die drie kooperasies kan bestempel word as ’n bevre- 
digende hulpmiddel in die uitvoering van elkeen se kommersiële 
funksie. Die personeel- en kapitaalvergoeding van die drie ver­
bruikerskooperasies is ’n realistiese beleid en hulle is in staat om 
voldoende bekwame personeel te trek en om deur interne fmansiëring 
fondse te verkry, en alhoewel nie genoegsaam nie, tog voldoende om 
die nuutste winkelmeubels te bekom, ’n stygende volume-omset 
gedurende normale jare te toon en om die nodige finansiële aan- 
passings by veranderde ekonomiese toestande te kan maak.
Die basiese ekonomiese beginsels van ’n kooperasie werk mee 
dat die kleinhandelsdienste tot die algemene voordeel van die lede- 
as-kliënte by hulle inkope toegepas word, en swakhede by ’n ver- 
bruikerskooperasie as kleinhandelorganisasie moet enersyds gewyt 
word aan die mentaliteit van die verbruiker by sy inkope om self 
alle finansiële voordele te benut, en andersyds aan die menslike 
onvermoë van die tegniese personeel om die kommersiële funksies 
van ’n verbruikerskooperasie altyd korrek te kan uitvoer. Vol- 
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Science/Natuurwetenskappe (Dept. Chemis- 
try/Chemie)
’/? Nuwe Imidasoloon-alkaloïed uit Macrorungia 
Longistrobus C.B.Cl. en die sintese van Imida- 
soolalkalo'iede.
Afrikaans
In hierdie tesis word die struktuuropklaring van makrogungien, 
’n 2-kinoliel-imiedasool-alkaIoïed, beskryf. Die isolasie en sintese 
van 'n verdere onbekende imiedasoolalkaloïed, normakrorien, 
wat deur metilering na die alkaloiede makrorien en isomakrorien 
lei, word ook uiteengesit.
Die gegewens ingewin uit fisies-chemiese metodes dui daarop 
dat makrorungien, C13HnN30 , ’n hoogaromatiese verbinding is 
wat ’n karboniek ’n N-metiel en ’n NH-groep bevat.
Kennis aangaande die skelet van makrorungien is verkry uit 
katalitiese en chemiese hidrogenerings- en uit dehidrogenerings- 
reaksies. Die isolasie van 2-etielkinolien, ’n afbouproduk uit hierdie 
hidrogenerings- en dehidrogeneringseksperimente, het die eerste lig 
gewerp op die aard van die onbekende alkaloi'ed. Deur katalitiese 
en chemiese reduksies word ook aangetoon dat makrorungien ’n 
trisikliese skelet besit en dat die karbonielfunksie deel uitmaak van 
’n amied-, of meer waarskynlik ’n ureum-groepering.
Die stabiliteit van makrorungien en perhidromakrorungien 
teenoor hidrolitiese reagense versterk die vermoede dat ’n ureum- 
groepering in die skelet aanwesig is.
Deur makrorungien onder bepaalde reaksietoestande te oksi- 
deer, kan verskillende oksidasieprodukte verkry word. Die struk- 
ture van hierdie oksidasieprodukte word met behulp van chemiese 
en fisiese metodes soos ultraviolet- en infrarooi-spektroskopie asook 
kernmagnetiese resonans- en massaspektrometrie, opgeklaar.
Die struktuurvasstelling van die verskillende oksidasieprodukte 
lewer, naas die isolasie van 2-etielkinolien as afbouproduk, die 
belangrikste bydrae tot die bepaling van die struktuur van makro­
rungien, omdat dit moontlik is om in die gedrag van die alkaloi'ed 
teenoor oksideermiddels die eienskappe van ’n tipiese 4(5)-gesub- 
stitueerde 2(3Fl)-imidasoloon te herken.
Dit kan dus uiteindelik aangetoon word dat die struktuur van 
makrorungien geskryf kan word as l-metiel-4-(2-kinoliel)-2(3H)- 
imidasoloon.
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Deur die kernmagnetiese resonans- en die ultravioletspektrum 
van die tweede onbekende alkaloïed, normakrorien, wat in hierdie 
tesis beskryf word, te vergelyk met dié van makrorien en isomakro­
rien, kan vasgestel word dat normakrorien 2-kinoliel-imiedasool is 
wat op geen van die stikstofatome ’n substituent dra nie. Metilering 
van normakrorien met verskillende alkileermiddels lewer dan ook 
makrorien en isomakrorien as produkte.
Dit was moontlik om normakrorien en dus ook makrorien en 
isomakrorien te sintetiseer. As uitgangstof word die tosilaat van 2- 
asetielkinolienoksiem berei wat deur ’n Neberomskakeling gevoer 
word na die hidrochloried van 2-(vt-amino-asetiel)-kinolien. Die 
kondensasie van hierdie sout met kaliumtiosianaat lei tot ’n kinoliel- 
imiedasool-2-tiol wat deur oksidasie omgesit word in 4(5)-(2- 
kinoliel)-imiedasool. Hierdie produk is identies met normakrorien.
Die onderlinge verband tussen vier Acanthaceae-alkaloi'ede 
word deur hierdie sintese aangedui.
Makrorien (4) en isomakrorien (2) is die twee metiel-isomere 
wat deur metilering van normakrorien (1) verkry word, terwyl die 
litiumaluminiumhidried reduksie van makrorungien (3) om makro­
rien (4) te lewer, die verwantskap tussen dié twee alkaloïede bewys.
Makrorungien is die eerste bekende imidasoloon-alkaloïed wat 
ge'isoleer is, terwyl normakrorien en sy twee NCH3-isomere die 
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Die karakterisering van die alkaloïede makrorien en isomakro- 
rien word in hierdie ondersoek beskryf. Die alkaloïede, wat uit die 
plant Macrorungia longistrobus C.B.CI. geïsoleer is, behoort tot ’n 
voorheen onbekende groep van kinoliel-imiedasoolalkaloi'ede. 1- 
Metiel-4-(2'-kinoliel)-imiedasool [I] en l-metieI-5-(2'-kinoliel)-imie- 
dasool [HI is die strukture wat vir makrorien en isomakrorien re- 
spektiewelik voorgestel word.
Makrorien en isomakrorien het albei die molekulêre formule 
C13Hn N3 en bevat albei ’n N-metielgroep. Spektrometriese gege- 
wens dui vir albei alkaloïede ’n sterk aromatiese karakter aan. Die 
verband tussen die twee alkaloïede is vasgestel deur te bewys dat 
hulle metjodiede identies is. Die k.m.r.-spektrum van makrorien- 
metjodied dui daarop dat die twee stikstofatome wat nou albei me- 
tielgroepe dra, deur ’n onversadigde koolstofatoom geskei is en 
dat konjugasie tussen die stikstofatome bestaan.
Die ultraviolet- en k.m.r.-spektra van tetrahidromakrorien dui 
op die aanwesigheid van ’n 1,2,3,4-tetrahidrokinoliensisteem. Ma­
krorien self bevat dus die kinolien-struktuur in sy skelet. ’n Vaste 
konformasie is vir die versadigde heterosikliese ring van tetrahidro­
makrorien vasgestel.
Die N-metielimiedasooIring wat in makrorien voorkom, word 
deur die karakterisering van twee produkte van ’n kaliumpermanga- 
naatoksidasie bewys. Die produkte is kinaldamied, wat direk ge- 
identifiseer is, en ’n ureïedverbinding. Laasgenoemde se struktuur 
word deur hidrolise in metanoliese suurmedium na metielkinaldaat 
en N-metielureum bewys.
Isomakrorien se struktuur word bevestig deur ’n soortgelyke 
oksidasie uit te voer. Die isolasie van N-metielkinaldamied uit die 
reaksiemengsel bewys dat makrorien en isomakrorien slegs verskil 
ten opsigte van die posisie van hulle N-metielgroepe in die imieda- 
soolring.
’n Hofmann-afbourekasie op makrorienmetjodied uitgevoer 
lewer ’n enkele produk. Hierdie produk het die molekulêre formule
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C14HI5N30 , terwyl twee N-metiel-groepe en een N-formiel-groep as 
funksionele groepe aangetoon word. Spektrometriese gegewens 
toon aan dat die verbinding ontstaan deur die opening van die 
imiedasoolring by die N(l')-C(2> binding. Dit word voorgestel 
dat die reaksie verloop deur die vorming van ’n 2 karbinolamien- 
tussenproduk wat dan na ’n oop struktuur toutomeriseer. ’n N- 
formiel- en ’n sekondêre N-metielgroep word sodoende gevorm. 
Die struktuur wat vir die afbouproduk voorgestel word, word che- 
mies bewys deur die produk met chroomtrioksied-piridienkompleks 
na N-formiel-N-metiel-kinaldamied te oksideer. Die struktuur van 
hierdie verbinding word deur hidrolise na N-metielkinaldamied en 
mieresuur bewys. Die Hofmann-afboureaksie word op makrorien- 
etjodied herhaal en ’n produk met die molekulêre formule Ci5h 17n 3o  
geïsoleer. Soos verwag moet word lewer oksidasie en hidrolise van 
hierdie stof N-etielkinaldamied en mieresuur as produkte. Die 
k.m.r.-spektra van die verskillende proukte by hierdie afboureaksies 
verkry vertoon interessante verskynsels. Met die interpretasie van 
hierdie spektra word die Hofmann-afbouproduk van N,N-dimetiel- 
bensimiedasooljodied as modelstof gebruik.
Min is bekend van die massaspektrometriese splytingspatrone 
van imiedasoolverbindings. Die interpretasie van die massaspektra 
van makrorien en tetrahidromakrorien kan dus ’n bydrae lewer tot 
die bestaande kennis van die massaspektrometriese gedrag van ge- 
substitueerde imiedasole. ’n Belangrike verskynsel in die splytings- 
reaksies wat by makrorien voorkom, is dat die moederioon ’n mole- 
kuul blousuur uit die imiedasoolring verloor. Die kinolienskelet 
bied meer weerstand teen splyting as die imiedasoolring. In die 
massaspektrum van tetrahidromakrorien word interessante water- 
stofmigrasies by splyting waargeneem. Met die interpretasie van die 
splytings wat in die versadigde ring van die moederioon verkry word, 
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The primary intention of this study is to show the application 
of Nygren’s method of motif research to the actual content of his 
theology, and to examine the validity of the claim that Agape is the 
fundamental motif of Christianity. This has been done with specific 
reference to his Christology, since it is common consent that this 
doctrine is central to the Christian faith. Secondary matters and 
attendant doctrines are treated to the extent that they are regarded 
as being relevant to the ultimate understanding of Nygren’s Christo- 
logical concepts.
The secondary intention is to relate these Christological con­
cepts to the Christocentric theology of Karl Barth, especially, but 
others also in the Reformed tradition. In some respects then this 
study becomes an assessment of Nygren in relation to these theolo­
gians.
Anders Nygren was born in 1890 in Goteborg and during the 
course of an outstanding career has achieved fame both within and 
without Lutheranism. His earliest research was in the field of com­
parative religions, philosophy of religion and ‘Dogmengeschichte’. 
It was in this last field that he published his magnum opus on the 
concepts of love implicit in the Greek words Agape and Eros, under 
the title: “Den kristna kárlekstanken genom tiderna Eros och 
Agape.” The pioneering character of this work and its excellent 
scholarship were immediately recognised. Nygren has written no 
formal or systematic dogmatics, but nevertheless a clearly consistent 
theology is discernible throughout his writings. In order to arrive 
at an interpretation and assessment of his Christology it is necessary 
therefore to consult all his theological writings.
Immanuel Kant’s argument for the transcendental necessity 
for religion provides Nygren with a scientific basis for his dogmatics. 
This he supplements wfith Schleiermacher’s argument for the com­
plete independence of religion over morality. To Nygren the in­
dependence of religion as a separate category of experience is a 
fundamental necessity if dogmatics is to be possible. He argues to 
this effect by showing that valid experience can be subdivided into
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four independent forms: science, art, morality and religion. The 
fundamental category of religion is ‘the Eternal’.
Here Nygren introduces his Christology, showing how the four 
basic elements in religion are found in Jesus Christ. These four as­
pects are:
1. Relegion claims to be a ‘revelation of the Eternal in this world 
of time’.
2. In religion there is the seriousness, the disquiet, the judgement 
of the Eternal.
3. In religion there is the consciousness of the tension between the 
revelation of the Eternal and the judgement of the Eternal, 
which is resolved in various systems of atonement.
4. The principal objective of religion is vital fellowship and union 
between the Eternal and man on the basis of the given system of 
atonement.
This leads to a consideration of what Nygren calls the funda­
mental motif of any given system of thought. He finds it possible 
to classify religions in terms of three fundamental motifs: Nomos, 
Eros, and Agape. The latter he shows to be the fundamental motif 
of Christianity. Men such as J. Burnaby, M. C. d’Arcy, and G. 
Wingren have contested this claim, Burnaby charging him with 
neglect of the concept of Philia, d'Arcy with an exaggeration of the 
difference between Eros and Agape, and Wingren arguing that he 
has not done justice to the role of Nomos in Christianity. Elements 
of their criticisms can be maintained, others can be repudiated from 
the writings of Nygren himself.
Nygren’s definition of Agape is of the greatest importance in 
interpreting what he says. There are four elements: Agape is 
spontaneous and unmotivated; it is indifferent to value; it is 
creative; it is the initiator of fellowship with God. This is the fun­
damental motif of Christianity, and by this Nygren means that if 
at any point this motif be removed the entire structure will collapse. 
This can be shown to be true with reference to every doctrine. Ny­
gren illustrates this from the writings of the Apostolic Fathers, with 
particular reference to Creation, the Incarnation and the Resurrec­
tion. The Christological centre of Agape is consistently evident.
An important development of Nygren’s thought, which has a 
direct bearing on his Christology is his interpretation of the two 
‘aeons’, which he finds basic to New Testament thought. It is in 
this connection that he discusses Paul’s comparison of Christ and 
Adam as the two ‘Heads’ of humanity. Jesus Christ as the Messiah 
introduces the ‘new aeon’, and stands on the boundary between the 
old and the new. The Messianic expectations are discussed and 
analysed in terms of the Messiah-King of the Enthronement Psalms, 
the Suffering Servant of Isaiah, the Son of Man of Daniel, and the 
enigmatic ‘Him that cometh’ of the New Testament times. This
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leads naturally to a fuller examination of the significance of Jesus 
Christ, and a comparison with contemporary theologians such as 
Karl Barth is revealing. Nygren’s interpretation of Reconciliation, 
with reference to Justification and Sanctification, is treated Chris- 
tocentrically. Sanctification is closely related to the treatment of 
ethics which he has presented in several books.
Nygren’s Christology reaches an appropriate and practical 
climax in his Ecclesiology. He has written to the effect that Chris­
tology attains its proper breadth only when the Church is seen to 
be the body of Christ. “Ecclesiology is a direct consequence of 
Christology” . This has far-reaching implications for the institu­
tional Church of today, especially with regard to its task and func­
tion in the world.
The dissertation makes a threefold contribution towards the 
study of theology:
First, it shows, that within the range of his own definitions, 
Agape is the pivotal concept in Nygren’s theology, in his research 
and writings over a period of forty years, and that those who have 
disputed his contentions have usually done so because they have 
refused either his presuppositions or his definitions.
Second, it shows that Agape can be interpreted as an essentially 
Christological concept. Nygren does not explicitly do this, but such 
an interpetation of his argument is shown to be both necessary and 
defensible.
Third, it shows that there is a common denominator between 
the Ludensian theology of Nygren and the Continental Reformed 
theology of Karl Barth, even though neither acknowledges any kind 
of dependence on the other. This becomes apparent when the 
Christological reinterpretation of Nygren’s Agape motif is compared 
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This study attempts to explain the real growth pattern of the 
South African economy in terms of shifts in sectoral demand and 
supply conditions. The analysis covers the forty-year period 1916/17- 
1956/57 as well as three sub-periods, namely the thirty-year period 
1926/27-1956/57, the twenty-year period 1936/37-1956/57 and the 
post-World War II decade 1946/47-1956/57. The three following 
main dimensions of economic growth are examined for each period 
distinguished. Firstly, the course of developments in total supply 
and final demand is examined in order to discover the changes in 
their composition. Next, the general stage of development of the 
economy and its changing industrial structure are determined and 
analysed with a view to establishing the degree of industrialization 
and the leading growth sectors. And, finally, the effects of the 
changing pattern of sectoral supply and demand conditions are 
calculated with the aid of an inter-industry model and interpreted 
as causes of the structural transformation experienced in the pro­
cess of economic growth.
The economic growth of South Africa during the forty years 
ended 1956/57 reveals a consistent pattern of rapid industrial trans­
formation accompanied by continually rising real income levels. 
All indications are that this process of modern economic develop­
ment has become institutionalized in South Africa and obtained 
a momentum of its own that can carry the high rates of expansion 
forward for some time in the future.
So far as the general pattern of South Africa’s industrial trans­
formation is concerned, the analysis shows that during the first half 
of the twentieth century economic development in South Africa 
closely followed the modern trend according to which secondary 
economic activity and especially manufacturing, increasingly as­
sumes the leading role at the relative expense of primary industry. 
Tertiary industry, on the other hand, more or less keeps pace with 
the expansion of overall development.
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In respect of the degree of industrialization it is found that 
manufacturing in South Africa was substantially under-developed 
in 1916/17 according to a standard pattern calculated for countries 
at a similar stage of overall development and of the same economic 
size. Primary economic activity still dominated the economic scene 
in South Africa at the time, while the development of tertiary activity 
was slightly above the relevant international standard. Thanks to the 
rapid rate of industrialization from 1916/17 onwards, the general 
level of manufacturing in South Africa was more or less brought in 
line with the corresponding international standard by the late thir­
ties. Since 1936/37 manufacturing industry in South Africa has 
expanded in general accordance with the standard pattern for 
economies at the same stage of development and of the same size.
The leading sectors of growth in South Africa changed from 
time to time. Thus light industries that cater for final demand such 
as furniture and footwear manufacturing, were among the leading 
sectors during the early stages of industrialization. It is found in 
most cases that subsequent to their establishment owing largely to 
import substitution, these industries grew at a moderate pace. Al­
though the growth rates of heavy industry, and of most intermediate 
manufacturing sectors also tend to decline in the periods following 
their establishment, they subsequently recovered and continued to 
expand at high rates. This phenomenon can be associated with the 
tendency for imports to continue as a major source of supply, and 
consequently for import substitution to operate longer as a force 
of growth. In addition, the growth rates of intermediate manufac­
turers, i.e. industries with products that are mainly used in the pro­
duction system, are often strongly affected by technological advance 
that also contributes to their prolonged high growth.
In the final analysis concerning the role played by the several 
changing demand and supply conditions as causal factors in the 
industrial transformation and growth of the economy, the following 
four factors are distinguished; namely changes in final domestic 
demand, exports, import substitution and technology. The study 
reveals that considering the forty-year period as a whole, final domes­
tic demand was the most important single causal factor in changing 
the industrial structure. This finding may, however, be influenced by 
the choice of 1916/17, i.e. during World War I, as the commencing 
year. In all three the other periods examined, import substitution 
appears as the dominant factor in the industrial transformation of 
the South African economy.
Grouping final domestic demand and exports as demand factors, 
and import substitution and technology as supply factors it is found 
that the former made the largest contribution to changing the pattern 
of production during the forty-year period viewed as a whole. On 
the other hand, in the thirty-year period 1926/27— 1956/57 demand 
and supply factors shared equally in the industrial transformation, 
while in both the twenty-year period and post-war decade ended
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1956/57, the supply factors of import substitution and technological 
change figure as the dominant causal elements in changing the 
industrial structure. In this connection it is important to bear in 
mind, however, that in the analysis of a dynamic situation it is not 
always instructive to consider changes in demand and supply con­
ditions as independent causal factors. For example, the growth in 
domestic demand and exports may in turn be interpreted as the 
cause of import substitution, be it only in a permissive sense. More­
over, to define changes in exports as a demand factor may not al­
ways be realistic because it may be due to changes either in foreign 
demand conditions or in supply conditions such as the discovery of 
natural resources.
So far as the share of the several causal factors in the growth 
of the economy is concerned, the analysis shows that except for 
technological changes which remained relatively insignificant 
throughout, the role played by each of the other factors in the first 
twenty years differs markedly compared with that in the second half 
of the forty-year period considered. Final domestic demand appears 
as the main growth sustaining factor before 1936/37, while it ex­
panded slower than the real domestic product during the subsequent 
twenty years. Import substitution was not an outstanding growth 
factor in the twenty-year period ended 1936/37, but it became the 
most important growth source subsequently. During both twenty- 
year periods the volume of total exports expanded at a slower pace 
than the overall economy. This relatively slow increase in the ex­
pansion of real exports must be ascribed to a slow rise in the export 
of primary commodities that figure prominently in total exports. 
On the other hand, the export of manufacturing products, while still 
comparatively less important, kept more or less pace with overall 
expansion prior to 1936/37 and grew faster in the following twenty 
years.
The main findings of this study may contribute to a better un­
derstanding of the real growth forces in the economic expansion of 
South Africa. It adds to the few case studies available to distinguish 
between particular and general features in the theory of economic 
growth. It is hoped that the analysis will give rise to further appli­
cations and stimulate research in the process of economic develop­
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Die inkome-elastisiteite van stedelike Bantoe- 
huishoudings in die lig van die teorie van die 
konsumpsiefunksie
Afrikaans
Die studie behels ’n ontleding van die ekonomiese gedrag van 
die stedelike Bantoe as verbruiker met besondere verwysing na die 
teorie van die konsumpsiefunksie. Daar word veral aandag geskenk 
aan die vraag of die stedelike Bantoe as onlangse markfaktor enig- 
sens afsonderlike inagname regverdig as element van onstabiliteit 
in die Suid-Afrikaanse konsumpsiefunksie. Ten einde lig te werp 
op hierdie vraagstuk, word daar van inkome-elastisiteitskoëffisiënte 
gebruik gemaak wat as maatstaf dien vir die beoordeling van die 
ekonomiese gedrag van die stedelike Bantoe as verbruiker.
Die studie word ingelei met ’n uiteensetting van die rol van die 
konsumpsiefunksie in die makro-ekonomie. Daar word in die be- 
sonder gelet op die aanname van stabiliteit van die konsumpsie­
funksie wat met verloop van tyd deur empiriese navorsing aan ver- 
skeie kwalifikasies onderwerp is. Hierdie studies wys op die nood- 
saaklikheid vir die ontleding van ’n gedifferensieerde verbruikers- 
patroon ten einde die aard en kenmerke van die onderskeie beste- 
dingskomponente te bepaal. Ooreenkomstig hierdie benadering 
word die onstabiliteit van die konsumpsiefunksie in die korttermyn 
grootliks teruggevoer na die toenemende belangrikheid van dis- 
kresionere elemente in verbruikersoptrede en onsistematiese ver- 
skuiwings in koopkragverdeling tussen verskillende verbruikers- 
groepe.
Die huidige studie wys egter daarop dat die omvang van dis- 
kresionere elemente by die stedelike Bantoe op die huidige stadium 
as onbelangrik gei'gnoreer kan word. Verder vergelyk die berekende 
elastisiteitskoëffisiënte vir stedelike Bantoehuishoudings redelik gun- 
stig met die van minder gegoede verbruikersgroepe in Europese 
lande. Ooreenkomstig is daar weinig rede om te glo dat die ver- 
bruikersgedrag van die stedelike Bantoe enigsens noemenswaardig 
sal afwyk van die van minder gegoede Blanke verbruikers in Suid- 
Afrika.
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In die lig van hierdie bevindings skyn daar weinig grond te wees 
om te glo dat die Bantoe hom op hierdie stadium enigsens sal voor- 
doen as ’n onsistematiese element met betrekking tot sy bestedings- 
gedrag enersyds, en sy beskikking oor koopkrag andersyds. Der- 
halwe kan die stedelike Bantoe, as vraagfaktor, op die huidige sta­
dium nie gesien word as ’n bron van onstabiliteit in die Suid-Afri- 
kaanse verbruiksfunksie nie.
Die berekenings en bevindings van die huidige studie is van 
besondere waarde vir makro-ekonomiese vooruitskattings en be- 
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Development of Underdeveloped Countries
The economic growth of underdeveloped countries is receiving 
a great amount of attention in economic thinking at present. There 
appear to be two trends of thought regarding development, firstly, 
that the general standard of living in such countries should be raised 
by introducing labour-intensive industries and, secondly, that capital- 
intensive industries should be introduced.
The latter train of thought involves the introduction of an 
expatriate skilled labour force till such time as the indigenous popu­
lation can be trained.
The Question of Wages
In the first approach the policy would be to raise the wage 
structure of the indigenous population as a whole. In the case of 
the second approach the policy to be followed is not so clear and the 
question arises as to whether the wage structure of the minority 
employed in capital-intensive industries should be related to the 
general w'age structure of the foreign skilled labour force.
An International Labour Organisation resolution appears to 
accept with specific reference to Africa, that the wage structure of 
the employees, in an underdeveloped country, should be related to 
the wage structure of the skilled labour force. The resolution further 
implies, that where that is not the case, any differentials that exist 
are due to racial discrimination. With this statement, the writer 
disagrees and maintains that inter-occupational differentials in coun­
tries with dual economics are due to a great variety of factors.
Empirical Study of Position in Northern Rhodesia
An empirical study of the wage structure of the African em­
ployees of Copper Mines in Northern Rhodesia, is made in order to
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distinguish the various factors, that were operative. As a necessary 
background, the development and growth of the Copper Mines are 
investigated, and the demand for labour to which this growth gave 
rise. The policies of the British and Northern Rhodesian Govern­
ments and of the Copper Mining Companies are investigated. It is 
shown that during the whole period under consideration, it was the 
expressed policy of the British Government to give every opportunity 
to the indigenous population, to develop to the fullest extent.
At first a policy of balanced development was followed, and an 
attempt was made to spread the benefits to be derived from em­
ployment in the cash economy as widely as possible by adhering to 
a system of migratory labour. The Government of Northern Rho­
desia was very reluctant to allow the Copper Mining Companies to 
adopt a policy of stabilisation of labour, after their experience of 
having had to repatriate a vast number of unemployed workers to 
their tribal areas, when some of the mines closed down during the 
World Depression in the early 1930’s.
When a change was made to a policy of using stabilised labour, 
the question of the advancement of the African in industry, came 
to the fore. This naturally involved the question of the dual wage 
structure which was in operation. The Mining Companies, with the 
support of the Northern Rhodesia Government attempted to bring 
about a unitary wage structure for the whole industry. The concept 
of a unitary wage structure is examined at a later stage in order to 
show that the parties concerned held different ideas as to what con­
stituted a unitary wage structure. The Mining Companies inter­
preted it as merely creating a bridge across the gap between the two 
structures by means of w'hich outstanding Africans, could progress, 
into the semi-skilled/skilled wage structure. The African Labour 
Union, the creation of which was sponsored by the Government, 
interpreted it as a wage structure similar to those in advanced indus­
trial countries. This difference in conception gave rise to difficul­
ties.
The European Labour Union opposed the proposals of the 
Companies for African Advancement and a long protracted struggle 
ensued, the history of which is traced. The Government appointed 
various Commissions of inquiry of African advancement to higher 
positions. Since, however, from Commission reports it was clear 
that African advancement w'ould involve the replacement of Europ­
eans and the fragmentation of some jobs, the European Union 
agreed to some measure of advancement after considerable opposi­
tion and eventually to African trainees being accepted for the higher 
jobs.
The Factors influencing Wage Structures
An analysis of Wage Theory is then made to determine the 
factors influencing wage structures, and their influence on the
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narrowing and widening of inter-occupational differentials. Then 
follows an analysis of all the factors, economic, institutional, social 
and political, that were involved in the above situation and their 
influence on the inter-occupational differentials.
Conclusion
The conclusion is arrived at that a great number of factors 
influence wage structures in countries with dual economics and that 
the isolation of one factor i.e. racial discrimination as was done by 
the International Labour Organisation gives an erroneous picture 
of the situation. In fact, since the whole situation can be interpreted 
in other than racial terms, the conclusion must be arrived at that 
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Die ondersoek in hierdie verhandeling beoog ’n drieledige doel- 
stelling nl.:
om die voorkoms en aard van sosiale aanpassing en insig soos by 
adolessente leerlinge in die hoërskool aangetref word behoor- 
lik na te gaan;
om die verband wat daar tussen hierdie twee verskynsels mag 
bestaan te probeer bewys en met mekaar te korreleer aange- 
sien albei as gevoels- of gesindheidsituasies beskou kan word;
om die bevordering van hierdie twee noodsaaklike persoonlik- 
heidseienskappe by adolessente leerlinge aan die hoërskool 
te probeer ontwikkel en te vergemaklik deur doelgerigte 
groepleiding en groepervaring (sosiale opvoeding) aan te 
wend vir suksesvolle gesindheidvorming.
In die eerste hoofstuk is die probleem van onsimpatieke ge- 
voelsarme opvoeding wat die ideaal van goeie sosiale aanpassing, 
insig en gesindheidvorming laat misluk, sorgvuldig gestel. Aspekte 
van die probleem wat onder die soeklig geplaas word is die vol- 
gende:
(a) Daar is in die skool leerlinge wat om verskeie redes in ’n 
mindere of meerdere mate sosiaal aangepas is; hierdie sosiale 
aanpassing vereis verdere diagnose en studie.
(b) Dieselfde groep leerlinge sal ook elkeen individueel ’n sekere 
gesindheid (of emosionele insig) teenoor ’n spesifieke situasie 
soos bv. Rekene as skoolvak openbaar; ook hierdie insig- 
verskynsel word gediagnoseer en oor ’n periode van minstens 
nege maande empiries bestudeer en ondersoek.
(c) Daar bestaan waarskynlik ’n noue verband tussen sosiale 
aanpassing en die vermoë om insig te openbaar, d.w.s. ge- 
sindheidvorming om tot sosiale en nuwe insigte gelei te kan 
word; hierdie verband word gevolglik nagespeur.
(d) Deur gebruikmaking van groepleiding en groepervaring binne 
’n klub as aanvullende opvoeding binne die raamwerk van
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die bestaande onderwysstelsel word hierdie hulpmiddel tot 
verbeterde sosiaie vorming en insig empiries uitgetoets.
(e) Ook word vasgestel of die ondersoeker suksesvol in sy proef- 
nmeing en ondersoek is.
In die tweede hoofstuk is ’n histories-kritiese oorsig van die 
vraagstuk onder behandeling gegee sodat die probleem van die innige 
emosionele verband tussen die twee gevoelsituasies t.w. sosiaie 
aanpassing en insig soos deur die aanpassingsgevoelige mens ervaar 
word in sy regte historiese perspektief begryp kan word. Vervolgens 
word ’n oorsig van die literatuur oor die probleem gegee om vas te 
stel wat toonaangewende mense, denkers en navorsers deur die eeue 
heen in hierdie verband gedink het en wat ander belangrike onder- 
soeke aan die lig gebring het. Daarna word ’n saaklike uitsetting 
van die ondersoeker se eie opvattings aangebied sodat die vraag­
stuk teoreties gefundeer word met betrekking tot die invloed van 
die emosies op sosiaie vorming en op insig in die opvoedingsproses.
In die daaropvolgende drie hoofstukke word ’n noukeurige 
verslag gegee van oorspronklike navorsing wat uitgevoer is nt.:
(a) die identifisering en toetsing van die groep toetslinge wat in 
hierdie geval adolessente meisies aan die Hoër Huishoud- 
skool op Riebeek-Wes is, asook die naspeuring, ontleding en 
statistiese verwerking van die gegewens.
(b) ’n eie proefneming in groepervaring met ’n uitgesoekte ekspe- 
rimentele en kontrole-groep (elke groep bestaande uit 35 
toetslinge), voortgesette toetsing, insameling van verdere ge­
gewens vir bestudering, ontleding en statistiese verwerking.
(c) aanvullende projeksie- en sosiometriese ondersoeke van die- 
selfde uitgesoekte groepe proefpersone om die probleem 
fenomenologies te deurgrond en die resultate van al die ge- 
standaardiseerde toetse, projeksie-navorsing en fenomenolo- 
giese benadering met mekaar te vergelyk.
Die laaste hoofstuk bevat 'n samevatting van die bevindinge 
asook enkele opvoedkundige implikasies en aanbevelinge wat voort- 
vloei uit die navorsing wat in hierdie verhandeling onderneem is.
Resultate wat as vrug op hierdie ondersoek openbaar kan word
’n Beknopte opsomming van die vernaamste bevindinge in 
hierdie verhandeling kan rigtinggewend wees wanneer die toekom- 
stige opvoedkundige beleid en beplanning ter sprake kom.
Jeugbewegings
Groepervaring en -leiding van die opgroeiende jeug (veral ge- 
durende die adolessensie) vereis 'n gunstige klimaat, atmosfeer, 
struktuur en organisasie en dit is moontlik om in die spaartyd van
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leerlinge 'n jeugbeweging nuttig te gebruik om hul persoonlikheids- 
ontwikkeling te vergemaklik en te verbcter.
Die aanvullende opvoeding wat die ondersoeker in hierdie ver- 
handeling onderneem het, het in die spaartyd van die groeplede vir 
slegs sowat 55 uur altesaam en weekliks verspreid oor 'n periode van 
tien maande geduur. Meetbare resultate is egter verkry en die 
klublede van die jeugbeweging het veel daardeur gebaat.
Sosiale aanpassing en insig
Wanneer die sosiale (en algemene) aanpassing van die adoles- 
sente meisies doelgerig en op natuurlike wyse deur groepervaring 
binne ’n jeugbeweging verbeter word, sal die gesindheidvorming om 
tot nuwe insigte gelei te word d.w.s. die algemene insig van hierdie 
individue ook dermate verbeter soos blyk uit die volgende:
(a) daar is ’n neiging om beter in ’n sogenaamde onpopulêre vak 
soos Rekene te presteer ofskoon geen onderrig hooggenaamd 
op hierdie gebied verskaf is nie;
(b) daar is ’n neiging om beter in die algemene skoolwerk te 
presteer soos met ’n spesifieke onderwerp soos Rekene ge- 
skied het;
(c) ’n algemene verbetering in die skoolwerk (en rekene) van ten 
minste 3% oor ’n periode van een skooljaar is waargeneem.
Hierdie verbetering kan alleen verwag word mits die emosionele 
opvoeding of gesindheidvorming van die adolessente leerlinge nie 
verwaarloos word nie en hierdie proses van groepervaring moet al- 
tyd doelgerig en konstruktief aangepak word.
Die emosionele lewe
Suksesvolle sosiale aanpassing en gesindheidvorming om tot 
nuwe insigte gelei te word is afhanklik van ’n gesonde emosionele 
lewe soos uit die proefneming en Rorschach-ondersoek geblyk het. 
Die emosionele lewe mag nooit in die opvoedingsproses veront- 
agsaam word nie want
(a) alle individue het as eenmalige wesens emosies en drange wat 
onderling verskil en almal moet ook emosioneel opgevoed 
word, of hul intelligent of normaal of agterlik is;
(b) hierdie emosionele opvoeding geskied baie langsaam want 
aanpassing en gesindheidvorming verg baie tyd;
(r) hierdie aanpassing en gesindheidvorming vind die beste 
plaas deur groepervaring (of opvoeding in die gemeenskap 
deur die gemeenskap vir die gemeenskap) binne ’n groep 
waarin elke leerling gelukkig en tuis voel.
Projeksie
Elke persoon projekteer sy persoonlikheid gedurig rondom 
homself deur sy denke, emosies en dade wanneer hy response
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natuurlik en vrywillig moet lewer by die ervaring en waarneming 
van allerhande situasies. Uit die Rorschach-openbarings van die 
adolessente meisies se persoonlikhede blyk o.m. dat
(a) dit moontlik is om deur doelgerigte en doeltreffende groep- 
ervaring die projeksie d.w.s. die persoonlikheid oor ’n proef- 
periode effens te wysig en selfs te verbeter omdat daar sosiale 
aanpassing en gesindheidvorming plaasgevind het;
(b) emosionele spanning wat veroorsaak word deur onderdruk- 
king van die innerlike vermoëns en impulsiewe lewe, angs- 
toestande, uitermate hoë ambisies, oorgevoeligheid, emo­
sionele verwaarlosing e.s.m. die projeksie en persoonlikheids- 
ontwikkeling nadelig beïnvloed.
Aanbevelings
Na aanleiding van hierdie resultate word die volgende aan die 
hand gedoen in belang van die opvoeding en onderwys nl.:
Geen opvoedingsprogram en -stelsel mag die sosiale aanpassing 
van die jeug venvaarloos nie want anders sal die gevoelslewe 
in die lewe en opvoeding van die mens skade Iy.
Geleidelike gesindheidvorming om tot nuwe insigte gelei te word 
behoort die strewe binne en buite die ouerhuis, die skool, die 
kerk en in die gemeenskap te wees.
Elke jeuggroep saam met 'n volwassene (ouer, onderwyser o f 
iemand anders) soos bv. die huisgesin, klas, skool, jeugklub,
span, brigade, bende, korps e.s.m. moet altyd as 'n leerskool vir 
die kind dien om onderlinge menslike verhoudinge en gesind- 
hede psigoterapeuties te vorm.
A He ware opvoeders (ouers, onderwysers en jeugleiers) moet eers 
hul eie emosionaliteit besef, bestudeer, verstaan en stabiliseer 
voordat daar sprake kan wees van stabiliteit in hul opvoe- 
dingstaak.
Heelwat praktiese wenke word aan die hand gedoen sodat die 
wêreld van die kind binne en buite die ouerhuis, die skool en jeug- 
aktiwiteite gesuiwer word van alle invloede wat sy opvoedings- 
avontuur asook sy sensitiewe en ontwikkelende persoonlikheid 
skadelik sou beïnvloed.
Finale gevolgtrekkings
Die sosiale vorming en insigvorming word die beste deur 
groepervaring en -leiding ontwikkel en vergemaklik. Hierdie twee 
gevoelsituasies korreleer beslis met mekaar want hoe doeltreffender 
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Omskrywing van die begrip
In die studie word deurgaans onder die begrip verstandsafwy­
king spesiiiek net na negatiewe verstandsafwyking verwys en dan 
ook slegs na die opvoedbare negatief verstandsafwykende vir sover 
hy voordeel uit ’n aangepaste opvoedkundige program kan trek.
Verder het die plaaslike navorsing slegs betrekking op die 
Transvaalse skoolwese en die aanbevelings waartoe uiteindelik ge- 
raak word, is ook net in ooreenstemming met die huidige onder- 
wysbeleid in Transvaal.
Aanleiding tot die studie
Verstandsafwyking is nie ’n ongelukkige toestand wat beperk 
is tot een of ander volks- of gemeenskapsgroep nie. Ook is dit nie 
’n toestand wat na willekeur bewerkstellig of voorkom kan word nie. 
Verstandsafwyking kom voor in ryk en arm, opgevoede, onopge- 
voede, geletterde en ongeletterde gesinne. Verstandsafwykendes 
is deel van elke ras, nasie en geloof, sodat verstandsafwyking in der 
waarheid as ’n universele probleem beskou kan word. Daarom dat 
verstandsafwyking as ’n uitdaging kom, primêr tot die opvoedkun­
dige en sekondêr tot die gemeenskap. Onder die hedendaagse 
opvoedkundige opvatting is opvoeding en onderwys nie langer ’n 
voorreg van die gegoedes nie, maar dit is die reg van almal, dus ook 
van die verstandsafwykende, omdat hy wel op sy besondere vlak ’n 
gemeenskapsbydrae kan lewer in ooreenstemming met sy potensia- 
liteite. Deur dit te doen word van die verstandsafwykende ’n bate 
in plaas van staatslas gemaak.
Summaries — 3 29
Uit hoofde van sy belemmering stel die verstandsafwykende be- 
sondere eise aan die onderwys, veral ten opsigte van sy potensiëie 
beroepsnuttigheid, klas- en skoolgrootte.
Doelstellings
Die doel met hierdie studie is om die verskynsel van verstands- 
afwyking uit die literatuur te ondersoek aan die hand van die 
volgende:
— Die begrip: verstandsafwyking
— Belangrikheid van die verskynsel
—■ Voorkomssyfer
— Kriteria vir verstandsafwyking
— Fisiese en psigiese eienskappe van die verstandsafwykende
— Probleme van die verstandsafwykende
In die lig van die besondere eise en probleme wat hieruit blyk, 
word dan uiteindelik besin oor die ideale opvoedingsgeleenthede vir 
die verstandsafwykende, veral ten opsigte van die optimum klas- en 
skoolgrootte.
Eie ondersoek
Deur middel van vraelyste aan etlike oorsese lande is die huidige 
beleid en opvoedkundige voorsiening vir verstandsafwykende leer- 
linge nagevors. Verder is omvattende vraelyste aan die hoofde van 
al die seninr spesiale skole in Transvaal gestuur, terwyl persoonlike 
onderhoude met ’n aantal skoolhoofde gevoer is. Uit hierdie gege- 
wens is die volgende aspekte ten opsigte van die verstandsafwykende 
leerlinge ondersoek:
— Psigiese en fisiese afwykings
—• Sosio-ekonomiese agtergrond van die gesin
—• Voorberoepsopleiding van seuns en meisies
— Die oordeel van die skoolhoofde met betrekking tot die 
optimum grootte van senior spesiale skole
Belangrikste bevindinge
In die buiteland en plaaslik is skole vir verstandsafwykende leer­
linge deurgaans gemengde skole vir seuns en meisies.
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Plaaslike omstandighede, beskikbare fasiliteite, maar veral be- 
skikbare opgelcide personeel bepaal grootliks die skoolgrootte. 
Skole wissel in grootte van 50 leerlinge tot meer as 500 per skool.
In Transvaal is die gemiddelde werklike skoolgrootte 271 leer­
linge en in die buiteland 234 leerlinge.
Verstandsafwykende leerlinge kom merendeels uit groot huis- 
gesinne wat sosio-ekonomies onder gemiddeld is. Ongeveer 20% 
van alle senior leerlinge in spesiale skole kom uit huisgesinne waar 
die maandelikse inkomste minder as R100 is terwyl die aantal kin- 
ders van 6 tot 10 plus per gesin wissel.
Die graad van afwyking van die leerling het eerder ’n invloed op 
die klasgrootte as op die skoolgrootte.
Daar is groot verskille ten opsigte van die praktiese onderrig 
van leerlinge. In Transvaal is die verhouding tussen skolastiese en 
praktiese onderrig min of meer op ’n 50-50-basis.
Ongeveer 65% van die leerlinge in spesiale skole in Transvaal 
word vir spesiale onderwys gesertifiseer voor hulle 13de jaar.
Die gemiddelde I.K. van die leerlinge in spesiale skole in Trans­
vaal is 72.5.
Seuns blyk minder handvaardig te wees as meisies. 80% van 
die seuns is redelik tot goed in handvaardigheid terwyl die persen- 
tasie by meisies 86% is.
Skolasties bring die leerlinge dit gemiddeld nie verder as st. II 
of III nie.
Belangrikste aanbevelings
Met inagneming van sy belemmering, word aanbeveel dat 
spesiale opvoedkundige voorsiening as voorvereiste vir die opvoe- 
ding van die verstandsafwykende as algemene beleid aanvaar sal 
word.
Daar word aanbeveel dat ’n einde gemaak word aan die beleid 
van verdeelde onderwysbeheer vir sover dit die provinsies die reg 
ontneem om voile beroepsonderwys aan leerlinge in spesiale skole 
aan te bied.
Verstandsafwyking gaan dikwels gepaard met fisiese afwykings. 
Dit is baie belangrik dat hiervan kennis geneem sal word in die 
opvoedkundige program.
Verstandsafwykende leerlinge sal uiteindelik hoofsaaklik aange- 
wese wees op die halfgeskoolde en ongeskoolde arbeidsvelde veral 
in die industrieë wat in en om die groot stede gekonsentreer is. Dit
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word derhalwe aanbeveel dat spesiale skole hoofsaaklik in die stede 
gestig sal word.
In die praktiese rigtings moet veral rekening gehou word met 
die arbeidsmoontlikhede van die besondere rigting. Daar moet daad- 
werklike pogings aangewend word om daardie rigtings aan te bied 
wat wel deur die verstandsafwykende bemeester kan word en waarin 
hy ’n toekomstige werksverwagting kan hê.
As gevolg van die besondere eise en omstandighede van die 
verstandsafwykende word aanbeveel dat die gemiddelde klasgrootte 
vir skolastiese werk nie groter as 14 leerlinge per onderwyser en vir 
praktiese onderrig nie meer as 16 leerlinge per instrukteur sal wees 
nie.
Daar word aanbeveel dat die optimum grootte van ’n senior 
spesiale skool vir verstandsafwykende leerlinge 300 leerlinge sal 
wees. Dit blyk ’n realistiese en praktiese eenheid in ooreenstemming 
met die toestande in die buiteland, die huidige onderwysbeleid in 
Transvaal, skoolorganisasie, personeelvoorsiening, homogene groe- 
pering, voorberoepsopleiding, bestaande fasiliteite en die algemene 
oordeel van die skoolhoofde te wees.
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Denke is ’n geestesproses wat kennis as grondslag het, maar ook 
bei'nvloed word deur die affektiewe en konatiewe aspekte van die 
persoonlikheidstruktuur. Deur die denkakt word die kennis onder­
soek, ontleed, saamgevoeg, veralgemeen en geabstraheer.
As motief vir die begin, die verloop en die beëindiging van die 
denkakt is daar die taak wat deur die omgewing in die vorm van ’n 
probleem of ’n opdrag aan die mens gestel word.
Kritiese denke bestaan daaruit dat dit aan alle vereistes van 
denke moet voldoen, maar dat dit gekenmerk word deur ’n besonder 
objektiewe en ondersoekende gees en dat dit kennis van die tegnieke 
van ondersoek, evaluering en redenasie vereis.
Kritiese denke moet aangeleer word en soos alle aangeleerde 
funksies sal dit vanaf ’n klein begin verder ontwikkel moet word.
Wanneer geen vooroordeel meer bestaan nie, en wanneer onder 
alle omstandighede tot ’n betroubare waardebepaling en toepassing 
van die oortuiging geraak is, het die mens geleer om krities te dink.
Die kind kan geleer word om te dink deur aan horn die basiese 
kennis te verskaf en horn te leer om die objektiewe verband tussen 
die dele van hierdie kennis te vind.
In die Republiek van Suid-Afrika val die klem in die skool- 
opvoeding eerder op die bybring van kennis as op die ontwikkeling 
van die denke. Dit word veral veroorsaak deur die oordrewe waarde 
wat aan kennis geheg word.
’n Kritiese oorsig in verband met die Literatuur in verband met denke
en kritiese denke
Volgens die assosiasiesielkunde berus die denke op ’n vlegwerk 
van voorstellinge.








dat gevormde patrone of stelsels die belangrikste faktore in die denke 
is.
Die Wurzburgse skool ondersoek die onaanskoulikheid van die 
denke asook die rol van die taak in die denke. Gedagtes word ver- 
klaar as volledige psigiese prosesse. Selz verklaar die denke as sou 
dit ontstaan en verloop, as gevoig van die volledige denktaak 
(Gesamtaufgabe). Die Gestaltsielkunde verklaar alle psigiese akti- 
witeite volgens die beskouing dat die hele situasie as ’n geheel ge- 
konstrueer en gerekonstrueer word. Volgens ’n ander sielkundige 
teorie onstaan die denke uit die drie bewussynslae wat die konkreet- 
aanskoulike, die skematiese en die abstrakte inhoude bevat.
Daar bestaan ’n noue verband tussen denke en taal. Albei ont- 
wikkel vanaf die konkreet-aanskoulike tot die abstrakte. Beide 
denke en taal berus op begrippe.
Dikwels word kritiese denke en probleemoplossing as sinoniem 
beskou. Besondere norine en waardes kenmerk egter kritiese denke.
Verskeie navorsers het reeds ondersoek ingestel na die ont- 
wikkelingsmoontlikhede van kritiese denke, en daar is verskeie toetse 
saamgestel ten einde die ontwikkeling van kritiese denke te meet.
Adolessente Denke
Die denke van die adolessent het reeds verder ontwikkel as dié 
van die kind. Die kind se denke is emosioneel-egosentries van aard 
en die meeste eienskappe wat volwasse denke kenmerk, ontbreek by 
die kind.
Die ontwikkeling wat die adolessent op ander terreine onder- 
gaan, het ’n direkte invloed op sy denke. Om hierdie rede moet in 
’n ondersoek oor die denke van die adolessent, ook aandag gegee 
word aan die sosiale ontwikkeling, die fisiese ontwikkeling, die ver- 
standelike ontwikkeling en die religieus-filosofiese ontwikkeling.
Dit kan met reg verwag word dat die kritiese denke gedurende 
adolessensie teen ’n hoë tempo ontwikkel, omdat die adolessent 
besonder krities ingestel is, daarin slaag om persoonlike betrekkinge 
te verontagsaam en deduktief te dink. Nogtans is die adolessent tot 
’n groot mate ’n gevoelsdenker, omdat die affektiewe instelling en 
die integrering van die persoonlikheidsfaktore nog nie die volwasse 
vlak bereik het nie.
Die ontwikkeling van die adolessente denke word duidelik 
weerspieël in die ondersoeke in verband met die verstaan van mega- 
niese verskynsels, verbandvinding en evaluering, begripsvermoë, in- 
sig in gedigte en gelykenisse, ontwikkeling van humor en reken- 
kundige berekeninge.
Die psigologie en die logika van die Denke
Die denkakt, as ’n proses wat in die bewussyn verloop, bevat die 
drie elemente van alle bewussynsfunksies, nl. die kognitiewe, die 
affektiewe en die konatiewe aspek.
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Kennis is die belangrikste enkele faktor van die kognitiewe as- 
pek, en vir die denke is nie slegs ’n parate kennis nodig nie, maar 
ook ’n funksionele kennis.
Die denke kan egter nie suiwer verstandelik benader word nie, 
aangesien die affekte ’n belangrike funksie by die denke verrig. Die 
emosionele of gevoelslewe gee kleur en vitaliteit aan die Iewe, en 
dus ook aan die denke van die mens.
’n Derde aspek wat die denke kenmerk, is die konatiewe as- 
pek. Die denke staan in noue verband met die bevrediging en die 
nie-bevrediging van die mens se behoefte.
Dit is egter nie net die persoonlikheidsstruktuur wat ’n invloed 
op die denke uitoefen nie, maar ook die formele logika. Die logika 
is ’n wetenskap wat gegrond is op redenasie en gevolgtrekkings of 
afleidings.
Albei die faktore, naamlik die psigologie en die logika beïnvloed 
die denke. Hierdie afsonderlike invloede kan positief wees, wanneer 
dit ge'integreerd en aanvullend langs mekaar funksioneer.
Die insameling van gegewens en die bespreking daarvan
Daar bestaan reeds verskeie tegnieke wat die ontwikkeling van 
die kritiese denke ten doel het.
Omdat die meervoudige keusevraag as toetsmiddel besondere 
voordele inhou, het die skrywer hierdie metode aangepas om ter- 
selfdertyd as toetsmiddel en onderrigmetode te dien. Deur die 
aanwending van ’n vloeistof op ’n besondere plek en die daardeur 
verkryging van ’n kleur kon die leerling sy antwoord dadelik eva- 
lueer.
Naas die eksperimentele groep is ook ’n kontrole groep gehou 
en ’n aantal gestandardiseerde toetse asook selfopgestelde toetse is 
voor en na afloop van die eksperiment by beide groepe afgeneem.
Volgens ’n nie-parametriese metode is die gegewens statistics 
ontleed en die korrelasiekwosiënt tussen die toetsprestasies en die 
intelligensie van die betrokke leerlinge is bereken. Ook is ’n aantal 
gevallestudies gedoen om die verband tussen huislike omstandighede 
en persoonlike eienskappe enersyds en die ontwikkeling van kritiese 
denke andersyds te bepaal.
Gevolgtrekkings, aanbevelings en Implikasies
Die skrywer het gevind dat kritiese denke deur die metode van 
gemotiveerde meervoudige keusevrae, wat op die doen van vertaling 
in Duits toegepas is, kritiese denke kan ontwikkel en dat gewone 
skolastiese prestasie ook daardeur verbeter kan word. Die leerlinge 
met die laer l.K.’s het die tendens getoon om in verhouding meer 
baat te vind by die eksperimentele onderrigmetode. Wat betref die 
redenering- en klassifikasietoetse was daar die tendens dat die leer-
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linge met die hoër I.K.’s in verhouding meer gebaat het by die be- 
sondere metode van onderrig.
Die denkvermoë mag positief beïnvloed word deur ’n goeie 
sosio-ekonomiese agtergrond, bestendigheid in die huis en die intel- 
lektuele ontwikkeling van die ouers.
Die doelstelling van die onderwys behoort verander te word en 
meer kennis aangaande die onderrig en aard van kritiese denke 
behoort verwerf te word. Dit sou meebring dat leergange sowel as 
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The Education Librarianship in some European countries and in the 
Transvaal: A comparative-critical study
General
In the course of a study tour it was possible for the author to 
examine school library systems and related matters in a number of 
European countries.
In comparing the school libraries of Great Britain, Norway, 
Sweden, Denmark and the Netherlands with those of the Transvaal, 
it is apparent that in the short period of less than twenty years so 
much leeway has been made up that Transvaal school libraries com­
pare favourable with those of Western-Europe.
With the establishment of the T.E.D. Library Service in 1951 
the Transvaal Education Department laid a strong foundation for 
education librarianship. It w?as on the recommendation of this 
Library Service that a firm groundwork of policy and its implemen­
tation for school libraries was established. Likewise, on repre­
sentations from this Service, the departments of school and college 
librarianship were set up in the colleges of education, and these de­
partments, as well as the libraries which form a part of them, were 
placed on a firm footing so far as staff, accommodation and alloca­
tions are concerned. Furthermore, when the Library Service came 
into being, the Education Library, wJiich had existed since about 
1918, was completely remodelled and enlarged in order to be able 
to give the Department and the teaching profession the most efficient 
specialised information service possible.
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School library policy
Nowhere overseas could a clear official policy be found with 
regard to school libraries such as that of the Transvaal Education 
Department, namely: “ It is the policy of the Department that 
every school should build up its own independent centralised school 
library to form an integral part of the school’s educational pro­
gramme.” This policy is implemented in practice in such a way 
that in most respects the Transvaal can play a leading role in school 
librarianship.
School librarian and library period
One of the most important prerequisites for an educationally 
integrated school library is the full-time teacher-librarian. While 
the Transvaal stands on the threshold of a thorough provision in 
this connection (34 of these posts having been introduced in 1963), 
none of the countries visited has a fixed policy for such a provision, 
although a few schools had a full-time teacher-librarian. In some 
countries in the larger schools an ordinary librarian is responsible 
for the school library. This, however, is a position which is anything 
but acceptable to the teachers. In Denmark a school library super­
visor is sometimes also attached to a school as a teacher-librarian. 
While such a combination can have advantages, usually either the 
school library or the general organisation suffers. A system of full­
time teacher-librarians, such as has already been introduced in the 
Transvaal, must necessarily be the only way to achieve the desired 
results in a school library which is educationally orientated.
Although in various European publications much attention is 
devoted to the library period and its use, it was found that training 
in the use of the books and libraries received sufficient attention in 
only a few cases. The result is that both independent use of the 
library by the pupil and also real integration of the school library 
with teaching are hampered. The Transvaal Education Department 
recommends that a weekly library period for every class be used for 
the teaching of Book Education, based on a publication of that 
name compiled by the Head of the Education Library Service, Mrs. 
E. C. Groenewald. The aim, however, is not only formal training in 
the use of books and libraries, but preparation for life in the broad 
sense of the word.
Book stock
Allocations for the purchase of school library books differ 
from school to school and from municipality to municipality in the 
countries visited. In Great Britain the allocation for school libraries 
is a part of the total amount granted for the educational equipment
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of every school. The share which the school library gets depends 
therefore on the interest of the particular school principal. In the 
Scandinavian countries definite grants are made by the central as 
well as the local authority for school library purposes. Swedish 
schools in particular are so well provided for that in addition to the 
central school library extensive class and subject collections are 
built up, as well as a collection of reference books for teachers. In 
comparison with these schools the provision in the Transvaal is 
conservative, but it should be borne in mind that the free re-binding 
scheme, whereby more than 100,000 books are rebound annually 
for schools and colleges, appreciably reduces the number of books 
discarded. The annual allocation for Transvaal primary schools 
is R28 -f- R0.20 per pupil, and for high schools R28 +  R0.25. 
In addition an initial allocation is granted, chiefly to new schools.
With regard to book selection the European school libraries 
demonstrate the two extremes of complete freedom and total 
bondage. Great Britain and Sweden are countries where schools 
are free to select their books independently. Norwegian schools on 
the contrary are obliged to buy only books which appear in the offi­
cial catalogue. Certain areas in Denmark do not even have the right 
to make a choice among officially approved books, but must simply 
accept the books which are selected for them by the authorities, and 
no others. Here the Transvaal follows the golden mean. The half- 
yearly Book Guide gives positive guidance by bringing the newest 
and most suitable books to the attention of teacher-librarians. 
Schools are, however, free to buy books not listed in the Book Guide 
after the consent of the Department has been procured. When 
considering such requests the circumstances and needs of each school 
concerned are taken into account by the Department.
School library organisation and accommodation
The organisation of school libraries in the Scandinavian coun­
tries as well as in parts of Great Britain is largely in the hands of the 
public library. The School Library Association gives valuable as­
sistance in this field to schools that wish to make use of it, with the 
object of recommending such methods as agree with the character 
of the school library, omitting unnecessary details, so that pupils can 
be trained to use the school library on their own. The Transvaal 
Education Library Service has since its inception endeavoured to 
build up school library organisation so that it is educationally jus­
tified. These methods are brought to the attention of the teaching 
profession in all sorts of ways. A large number of guides and publi­
cations are made available to every school, such as, for example, 
the Dewey decimal classification for Transvaal school libraries (I960) 
and the Guide to cataloguing for school libraries (1962). In addition, 
courses in school librarianship are conducted at the colleges of
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education, vacation courses for teachers are arranged by the Library 
Service, and visits are paid to schools by school library advisers at­
tached to the T.E.D. Library Service.
With regard to accommodation it appears that the average Trans­
vaal school is in a privileged position in contrast with the average 
school of Western Europe. Transvaal primary schools with an en­
rolment of more than 200 pupils, and all high schools are provided 
with reading rooms of 800 and 1,200 square feet respectively, with 
an adjacent workroom. High schools with more than 1,200 pupils 
are equipped with an excellently planned library complex.
In conclusion the author attested that his stimulating visit to 
Western Europe made him more conscious of the far-sightedness of 
the Transvaal Education Department, which adopted the policy of 
regarding education libraries as an intrinsic function of education. 
The Department not only formulated and implemented the neces­
sary school library policy, but is also establishing school libraries 
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Die tema het sy ontstaan te danke aan die feit dat die ekonomiese 
opvoeding, hoewel nie die belangrikste nie, tog ’n wesenlike deel uit- 
maak van elke persoon se geestelike grootwording. Die bedoeling is 
nie dat die kind alleen toegerus moet word om ’n beroep te kan be- 
oefen nie, maar dat hy ’n insig moet kry in die samestelling en aktiwi- 
teite van die ekonomiese lewe en bewus kan word van sy verant- 
woordelikhede ten opsigte daarvan.
In die verhandeling is in die eerste hoofstuk aandag gegee aan 
terminologiese aangeleenthede, daarna is die wysgerig-pedagogiese 
agtergrond van die probleem behandel en in die derde hoofstuk wys 
die skrywer op die noodsaaklikheid van ekonomiese opvoeding. In 
die twee laaste hoofstukke word dan sekere aanbevelings gemaak.
Die bevindinge kom op die volgende neer:
In sy bestaanstryd moet die mens gedurig keuses maak en moet 
hy onder andere ook beslis hoe hy sy inkomste sal bestee, hoe hy sy 
tyd, krag en besittings sal gebruik ten einde maksimale behoefte- 
bevrediging te bereik. In die begin is dit moeilik en seifs onmoontlik 
vir die kind om alleen te kies en op verantwoordelike wyse uit- 
voering te gee aan sy keuse. Hy moet dus gehelp word, sodat hy in 
sy jeugjare oefening kry in die totstandbringing van sodanige besluite 
en handelinge wat by horn die oortuiging, die begeerte en die wil wek 
om konsekwent ook later in die volwasse lewe op ’n verantwoorde­
like wyse te kies, te besluit en te handel. So gesien beteken ekono­
miese opvoeding dan hulpverlening by sedelike keusevorming wan- 
neer opgetree word op die ekonomiese terrein.
Dit beteken egter nie dat die mens geïsoleerd op die verskillende 
lewensterreine kan optree nie. Daar word wel tussen die verskillende 
werklikheidstrukture onderskei omdat elk sy eie identiteit het, maar 
hulle kan nooit van mekaar geskei word nie. Hierdie verskeidenheid
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in en van die kosmos is op ‘n besondere ingewikkelde wyse universeel 
verbind, sodat die heelal ’n ondeelbare eenheid vorm. Dit beteken 
dat daar rekening gehou moet word met die ekonomiese faset se 
onlosmaaklike verband met die ander fasette van die werklikheid.
Net soos die kosmos is die mens ’n geïntigreerde totaliteit, ’n 
veel-dimensionele eenheid wat meer en anders is as die somtotaal 
van die samestellende dele. Die geheel gaan die dele vooraf en ver- 
leen betekenis aan die dele. Elke persoonlikheidsfaset van die mens 
het slegs waarde in sy verhouding tot en sy verbondenheid met ander 
komponente. Hulle funksioneer saam en is kante van ’n geheel en 
kan nie buite die totaliteit van die persoon staan nie. So gesien, be­
teken dit dat die ekonomiese aspek nie van die ander aspekte ge- 
isoleer kan word nie, alhoewel dit tog duidelik van die ander kom­
ponente onderskei word.
Die noodsaaklikheid van opvoeding tot ekonomiese verant- 
woordelikheid spruit veral voort uit die behoefte aan totaliteits- 
opvoeding, die strategiese plek wat die ekonomiese in die samelewing 
inneein, die ontstaan van talle maatskaplike probleme as gevolg van 
foutiewe keusehandelinge op ekonomiese terrein, ’n gebrekkige ar- 
beidsbekouing by die blanke en 'n verkeerde beskouing van tyds- en 
vryetydsbesteding.
Ekonomiese opvoeding het ten doel om:
(a) Die leerlinge ’n insig te gee in die geheelbeeld van die ekono­
miese struktuur en in die onderlinge afhanklikheid van die 
verskillende ekonomiese sektore;
(b) Die leerlinge bewus te maak van hulle verantwoordelikheid 
as produsent en verbruiker in ’n vrye verkeershuishouding;
(c) 'n Gevoel van ekonomiese onafhanklikheid by die leerlinge 
aan te kweek;
(d) Die leerlinge sodanig voor te berei dat hulle in staat sal 
wees om hulle persoonlike geldsake op ’n behoorlike en intel- 
ligente wyse te behartig.
Weens ’n verkeerde opvatting van die ware betekenis en belang- 
rikheid van die ekonomiese in die volkslewe word die behoefte aan 
spesiale opleiding nie algemeen besef nie. Ons onderwys- en oplei- 
dingsgeriewe is nog lank nie voldoende om in daardie behoeftes van 
ons jeug te voorsien nie. Daarom word gepleit vir ’n formele- en 
sistematiese onderrig om die kind voor te berei vir ’n ekonomiese 
Iewe. Hiermee word beoog ’n leer gang vir leerlinge aan Provinsiale 
Middelbare Skole wat sal dien as algemene inleiding tot die ekonomiese 
sfeer. Alhoewel praktiese vakke soos Bedryfskennis en Huishoud- 
kunde en handelsvakke soos Boekhou en Handel baie geleentheid
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bied vir insidentele voorligting, is hierdie metode lank nog nie vol- 
doende om die kind ten voile toe te rus vir ’n ekonomiese lewe nie, 
en wel om die volgende redes:
(a) Insidentele onderrig geskied broksgewys en slegs wanneer die 
geleentheid daartoe gebied word, gevolglik is die kind nie in 
staat om ’n geheelbeeld te vorm waaroor dit alles gaan nie;
(b) Die ekonomiese sal nooit tot sy reg kom as daar net van insi­
dentele voorligting gebruik gemaak word nie. Met ander 
woorde, die leerling sal maar ’n vae begrip kry van die eko­
nomiese probleme en hoe hulle moontlik opgelos kan word. 
Waar die geleentheid horn voordoen, word ekonomiese pro­
bleme wel behandel, maar origens word daar baie min in 
hierdie verband gedoen. Sekere aspekte van ekonomiese op- 
voeding bly heeltemal agterweë, omdat hulle nie in verband 
met die ander vakke gebring kan word nie.
Die bedoeling is natuurlik nie dat die werk in waterdigte hok- 
kies aangebied word wat geen verband hou met die ander vakke nie. 
Dit spreek vanself dat die ekonomiese aspek, met die oog op die 
sistematiese studie, wel as ’n aparte studieveld afgebaken moet word, 
maar dat daar by die studie daarvan gedurig korrelasie met die ander 
vakke sal moet wees.
Indien in aanmerking geneem word dat baie kinders in huise op- 
groei waar ’n gees van „spandeerlosbandigheid” heers, is dit nood- 
saaklik dat spaarsin in die skole ook aandag sal geniet. Alhoewel 
by die meeste laerskole skoolspaarklubs bestaan, is dit ’n saak wat 
by die hoërskole weinig aandag geniet. Spaarsin is vir ons tyd so 
belangrik dat dit nie maar aan die laerskole alleen oorgelaat kan 
word nie. Hoe dit presies in die reeds oorvol rooster ingepas kan 
word, is ’n saak vir praktiese oorweging. Hier dien gemeld te word 
dat in die hoërskool soveel as moontlik van die leerlinge by die 
organisasie van spaarskemas betrek kan word.
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